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ABSTRAKT
Ky punim diplome ka për qëllim njohjen për së afërmi me fushën e auditimit,
respektivisht auditimit të brendshëm (intern), duke filluar me konceptet e përgjithshme të
auditimit, dhe duke përfunduar me konceptet më të ngushta që kanë të bëjnë me auditimin
e brendshëm që zhvillohet në tri komunat e zgjedhura për këtë studim, respektivisht
komunat: Prishtinë, Fushë-Kosovë, Preshevë dhe Bujanoc. Për më tepër, ky dokument
pasqyron pjesën më të madhe të termave dhe nocioneve të përfshira në këtë fushë. Më tej,
sqaron rëndësinë që ka auditimi i brendshëm për këtokomuna, si dhe efektet pozitive që
mund të vijnë si rezultat i aktivizimit të kësaj fushe.
Më gjërësisht, ky punim diplome prekë fazat kryesore të një procesi të mirëfilltë të
auditimit të brendshëm brenda këtyrekomunave, siç janë: definimi, planifikimi, analiza,
evoluimi, testimi, raportimi, intervistimi, llojet, si dhe kriteret e auditimit të brendshëm.
Në fund, do të shtjellojmë edhe rëndësinë e etikës profesionale si një nga çelësat kryesor
për definimin e suksesit apo dështimit të një procesi auditor.

Fjalë kyçe: Auditimi, organizatë, planifikimi, analiza.
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1. HYRJE
Auditimi i brendshëm është një aktivitet i aprovuar konsultues dhe sigurues i dizajnuar
për të shtuar vlerat dhe të përmirësojë operacionet e organizatës. Ai ndihmon organizatën
për të përmbushur objektivat e saj duke sjellë qasje sistematike, të disiplinuar në drejtim
të vlerësimit dhe përmirësimit të efektivitetit të menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe
procesit të qeverisjes.
Një auditor siguron dhe dokumenton që një komunë punon në përputhje me standardet e
përcaktuara të lëmit konkret me të cilin merret, si dhe respekton parimet kryesore të
evidencës në përputhje me standardet e përcaktuara
Inspirimin e bërjes ë këtij punimi e filloj një metaforë që reflekton vlerat e auditorit. Në
një kohë, në një konkurs u kandiduan një numër i konsiderueshëm i kandidatëve. Në listën
e ngushtë u ftuan një matematicienti, një jurist dhe një auditor. Secili prej tyre u pyet për
një ekuacion të thjeshtë ku mblidhen dy numra.
Matematicienti përgjigjet në vlerën e saktë të shumës, të cilit nuk i pranohet përgjigja.
Juristi përgjigjet me një vlerë më shumë se vlera e saktë matematikore, ku falënderohet
dhe përcillet me modesti.
Auditori dha përgjigjen e duhur dhe u rekrutua.
Dhe përgjigja e saktë ishte:
“Sa dëshironi që ato të bëjnë?”
Një auditor efikas duhet të posedoj një kombinim të:
• Aftësive profesionale
• Aftësive njerëzore
• Atribute personale
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Zhvillimi historik

Fillet e para gjenden në Egjiptin e vjetër, Babiloni dhe Greqi, dhe kjo në auditimin e
brendshëm. Zhvillimi i auditimit të jashtëm fillon në fillim të Shekullin XV në Itali dhe
lidhet me emrat e Bene Kotruleviqit dhe Luce Pacolit. Pastaj paraqitet në Angli (Berisha,
2014). Organizata e parë profesionale e auditorëve, Shoqata e Kontabilistëve është
themeluar më 1581 në Venedik. Pastaj fillon në Angli më 1853, kur është themeluar
Shoqata Profesionale e Auditorëve, e cila merr autorizimin mbretëror (Royal Cahrter) për
kryerjen e punëve të auditimit. Më 1892, në Angli futet thirrja Kontabilist i autorizuar i
cili mbetet edhe sot. Në SHBA zhvillimi i auditimit fillon më 1887 kur në New York
është themeluar Shoqata e parë Amerikane e auditorëve dhe atëherë futet thirrja
“Kontabilist i Autorizuar Publik” (Sawyer, 2003). Për zhvillimet e auditimit në Evropë e
rëndësishme është themelimi i Lidhjes se Auditorëve të Kontabilitetit në Berlin të
Gjermanisë më 1896. Më 1931 në Gjermani futet thirrja Hulumtues (Ekzaminator)
ekonomik, d.m.th. Auditor (wirtschaftsprufer) që ekziston edhe sot. Zhvillimi i auditimit
intern bashkëkohor fillon kah fundi i shek. XIX dhe kjo së pari në SHBA, Britani të
Madhe dhe Gjermani ku ndërmarrjet e mëdha themelojnë auditimet vetanake. Gjithashtu
e ka nxit kriza e viteve 1929-1933 kur paraqitet nevoja për efikasitet më të madh të
afarizmit dhe zhvillimit të ndërmarrjeve.

2.2 Nocioni dhe përkufizimi i auditimit të brendshëm

Auditimi i brendshëm është një nga mundësitë profesionale më provokuese, ngacmuese
dhe dinamike që ekzistojnë sot. Profesioni i përgjigjet kërkesës në rritje për asistencë
kualitative për nivelin më të lartë të menaxhmentit të korporatave, qeverive dhe të
organizatave jo qeveritare. Menaxhmenti i këtyre organizatave kërkon informata
objektive mbi aktivitetet organizacionale, posaçërisht kontrollin mbi dhe në lidhje me
efikasitetin dhe efektivitetin e këtyre aktiviteteve (Nikolla, 2003). Më vonë, auditimi është
definuar si aktivitet i pavarur, objektiv, sigurues dhe këshillues i dizajnuar për të shtuar
vlerën dhe për të rritur operacionet e organizatës.
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Auditimi ndihmon organizatën në përmbushjen e objektivave të saj duke sjellë qasje
sistematike dhe të disiplinuar në vlerësimin dhe përmirësimin e efikasitetit të
menaxhmentit të rrezikut, kontrollit dhe procesit të qeverisjes.
Me fjalë tjera, koncepti i vjetër ka pasur qasje drejt kontrollit dhe konstatimit të
mungesave, koncepti i ri ka qasje drejt ndihmës dhe procesit të përmirësimit.
Shumë organizata punësojnë auditorë të brendshëm për të ndihmuar atë për të arritur
efikasitet dhe efektivitet më të lartë. Në disa korporata, auditorët intern po ashtu
përcaktojnë se a janë prezantuar drejtë pasqyrat financiare (Moeller, 2005).

2.3 Rëndësia e etikës profesionale

o Kompetenca
o Konfidencialiteti
o Integriteti
o Objektiviteti

Të drejtat e Auditorëve të Brendshëm dhe Njësive për Auditim të Brendshëm.
Auditori i Brendshëm ose Njësia për Auditim të Brendshëm që bëjnë një Auditim të
ligjshëm janë të autorizuar dhe kanë përgjegjësinë që:
a. Të bëjë auditime të brendshme në pajtim me rregullat, politikat, doracakët,
udhëzimet, kodin etikë dhe standardet profesionale të nxjerra nga Ministria
b. Të marrë, shqyrtojë dhe shfrytëzojë pa kufizim të gjitha të dhënat teknike,
ekonomike dhe financiare dhe të tjera, si dhe informatat e dokumentet në posedim ose
kontroll të subjektit të sektorit publik nën Auditim;
c. Të kopjojë të dhënat, informatat apo dokumentet e tilla për qëllime të auditimit të
brendshëm si dhe të sigurojë që kopjet në fjalë të jenë ose origjinale ose të certifikuara.
Dokumentet origjinale duhet t’i kthehen subjektit të sektorit publik nga i cili janë marrë
pas shfrytëzimit;
d. Të kërkojë nga cilido zyrtar, punonjës, këshilltar ose kontraktues i subjektit të
sektorit publik nën auditim që të ofrojë dëshmi fizike, shënime dhe dëshmi gojore ose
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informata të tjera mbi çështjet që kanë të bëjnë me auditimin ose mbi aktivitetet që janë
nën auditim;
e. Të ketë qasje pa pengesë në stabilimentet e subjektit të sektorit publik nën auditim,
dhe të verifikojë dhe vlerësojë vlerat materiale dhe monetare të subjektit të sektorit
publik në pajtim me rregullat dhe legjislacionin;
f. Të rekomandojë masat që duhet të ndërmerren nga subjekti përkatës.

2.4 Dhjetë (10) rregullat e AB-së

1. Të dijë objektivat- Çfarë pret menaxhmenti nga operacionet? (Si përshtaten
objektivat me ato të përgjithshmet në kompani?)
2. Të dijë të kontrollojë-Kontrolli nënkupton të siguruarit e plotësimit të objektivave.
(A është kontrolli ekzistues efektiv?)
3. Të dijë të matë kriteret - Masa e matjes së suksesit/dështimit të operacionit (A janë
ato masa të krijuara më parë apo duhet të krijohen tjera?)
4. Të njohë popullsinë-Të shprehni opinionin vetëm për atë që e keni testuar (Çfarë
janë kufizimet e informacioneve tuaja?)
5. Të njohë faktet-Fakti është një ngjarje aktuale, jo një opinion apo konkluzion (Mos
besoni atë që ju thotë personi i parë.)
6. Të njohë shkaqet - Duhet të njohë zanafillën e shkakut të problemit para se të
formulohet rekomandimi për përmirësimin.
7. Të njohë efektet-Efekti është rezultat aktual apo potencial i defektit (Sa domethënës
është efekti?)
8. Të njohë njerëzit - Të ngritë raporte të mira me të audituarit (Ai vepron në shumicën
e rasteve me njerëzit dhe sistemin). Të mësojë gjuhën dhe “truallin”.
9. Të dijë kur dhe sa të komunikoj-Linjat e hapura të komunikimit në mes të auditorit
dhe klientit (të audituarit) që nga fillimi deri në fund.
10. Të njohë metodat moderne - Të jetë në rrjedha me ndryshimet teknologjike. Të jetë
në rrjedha me trajnimet.
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2.5 Drejtimi i auditimit të brendshëm

Zakonisht në drejtimin e auditimit ndërmerren këto hapa:
• Mbledhja e informacioneve preliminare
• Planifikimi i auditimit
• Intervista hyrëse
• Dokumentimi i sistemit
• Analiza e auditimit
• Testimi
• Përgatitja e draft-raportit duke përfshirë stilin dhe formën
• Intervista dalëse
• Përpilimi i raportit final
• Përcjellja e raportit të auditimit
• Letrat e punës

- Mbledhja e informacioneve preliminare: Para se te fillojë auditimi, është e rëndësishme
që të grumbullohen të gjitha informatat e mundshme dhe atë para se të përpilohet plani.
Arsyeja pse mblidhen informatat është se ato ndihmojnë për njohjen e klientit në radhë
të parë.
- Planifikimi i auditimit: Auditorët bëjnë planifikimin për të përcjellë efektivitetin dhe
efikasitetin e mënyrës së marrjes së dëshmive materiale të domosdoshme për përpilimin
e raportit. Kjo është një nga fushat qenësore të auditorit.
- Intervista hyrëse: Intervista hyrëse është fillim zyrtar i auditimit me klientin. Është
një lidhje komunikimi në mes të klientit dhe të ekipit të auditorëve apo të vet-auditorit
të brendshëm.
Në këto raste përcaktohet fushëveprimi dhe objektivat e auditimit.
Ka raste kur vetë klienti kërkon nga auditori të bëhet Auditim special.
- Dokumentimi i sistemit: Ekzistojnë dy mënyra të pranuara për dokumentimin e
sistemit: Me ndihmën e përdorimit të diagramit rrjedhës – qëllimi primar i zbatimit të
të cilit është që të dokumentoj kuptimin tonë të rrjedhjes së transaksioneve dhe të
shkresave të rëndësishme, dokumentacionit dhe procedurave rrjedhëse, dhe
5

Dokumentimi përmes informatave rrjedhëse, me kusht që qasja informative të jetë e
mjaftuar.
- Analiza e auditimit: Analiza e auditimit është rishikim sistematik i ndonjë sistemi për
të përcaktuar qëllimet e auditimit ose dëshmitë në sistem që përdoren si bazë për
zhvillimin e një plani provues.
- Testimi: Para se auditori t’i qaset testimit, duhet të zhvilloj planin e testimit. Ky plan
duhet të përfshijë: auditimet të cilat duhet të testohen, mënyra sipas të cilës do të
testohen, madhësia e mostrave dhe si do të përzgjidhen ato.
- Përgatitja e draft raportit duke përfshirë stilin dhe formën: Me qëllim që t’i përcillen
rezultatet e auditimit klientit, përgatitet draft raporti. Në draft raport theksohen
fushëveprimi dhe objektivat e auditimit së bashku me zbulimet (konstatimet) dhe
rekomandimet. Draft raporti është bazë për hartimin e raportit final. Ky raport duhet të
përpilohet në formë standarde.
- Intervista dalëse: Me qëllim të shqyrtimit zyrtar të draftit të raportit me klientin,
organizohet intervista dalëse. Intervista dalëse i’u ofron si auditorit, ashtu edhe klientit
që të shqyrtojnë zbulimet e cekura në raport. Gjatë bisedave të tilla çdo pasaktësi ose
mosmarrëveshje të cilën e përmban raporti, mund të sqarohet.
- Përpilimi i raportit final: Kur është përpiluar raporti me përfshirjen në raport të
komenteve nga intervista dalëse, duke përfshirë edhe komentet e menaxhmentit
(udhëheqjes së klientit), atëherë raporti i tillë është i gatshëm që t’i parashtrohet
menaxhmentit për të marrë masa.
- Përcjellja e raportit të auditimit: Me qëllim të sigurimit se rekomandimet po
implementohen, bëhet përcjellja e raportit të auditimit. Një muaj pas dërgimit të raportit
final, klienti është i obliguar që të lajmëroj menaxhmentin për zbatimin e
rekomandimeve. Klienti është i obliguar që për çdo muaj të raportoj për zbatimin e
rekomandimeve deri në përfundim të zbatimit.
- Letrat e punës: Qëllimi primar i letrave të punës është që të përkrahen konstatimet e
raportit të auditimit. Letrat e punës mund të jenë shumë të rëndësishme nëse iniciohet
ndonjë kontest ose çështje për të cilat gjatë auditimit bëhen lëndë e kontestit.
Synimet dhe Objektivat
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“Auditimi i Brendshëm” në sektorin publik ka synim kryesor të pajisë kandidatët me
njohuri të përgjithshme teorike e praktike të nevojshme për kryerjen e shërbimit të
auditimit. Përvetësimi i njohurive të këtij programi, jep garanci në formimin e
përgjithshëm të audituesve, puna e të cilëve duhet të orientohet drejt garantimit të një
sigurie objektive e të pavarur mbi përdorimin me ekonomi, efektivitet dhe efiçiencë të
mjeteve dhe të burimeve, si dhe në dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e sistemit
të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe atë të drejtimit.
Përmbajtja: Lënda “Auditimi i Brendshëm”, është programuar që të zhvillohet në tetë
tema në të cilat përcaktohen tipet e auditimit dhe objekti i veprimtarisë së tyre, kuadri
ligjor dhe funksionimi i strukturave të auditimit, standardet, baza metodologjike, metodat,
teknikat, materialiteti dhe risku në kryerjen e auditimit të brendshëm, dokumentimi,
raportimi dhe sigurimi i cilësisë së kësaj veprimtarie. Më poshtë përcaktohen titujt dhe
nëntitujt e temave.
Zhvillimi i programit sipas temave:
Tema 1- Domosdoshmëria për shërbimet e auditimit, roli dhe misioni i auditimit
1.1 Si lindën shërbimet e auditimit. Historiku i zhvillimit të auditimit në Shqipëri.
1.2 Roli dhe misioni i auditimit të jashtëm sipas standardeve ndërkombëtare
1.3 Auditimi i brendshëm, një shërbim i domosdoshëm për çdo organizatë në sektorin
publik dhe privat. Llojet dhe shërbimet e auditimit të brendshëm.
1.4 Auditimi i Brendshëm një element i rëndësishëm i sistemit të Kontrollit të Brendshëm
Financiar Publik (KBFP). Baza ligjore dhe nënligjore për implementimin e shërbimit.

Tema 2 - Standardet e Auditimit të Brendshëm dhe Etika Profesionale
2.1 Kuptimi dhe përmbajtja e AB, sipas standardeve ndërkombëtare IIA
2.2 Llojet e Standardeve të Auditimit të Brendshëm sipas IIA
2.3 Etika profesionale. Parimet dhe Standardet morale mbi etikën.

Tema 3 - Programimi (planifikimi) i veprimtarisë së auditimit të brendshëm
3.1 Planifikimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm dhe menaxhimi i burimeve
njerëzore dhe materiale.
7

3.2 Raportimi dhe monitorimi i veprimtarisë së Auditimit të Brendshëm. Hartimi i
programeve vjetore dhe strategjike dhe raporteve konsoliduese për veprimtarinë e
Auditimit të brendshëm në sektorin publik.

Tema 4 - Metodat, metodologjitë dhe teknikat e auditimit. Materialiteti dhe risku
i auditimit
4.1 Metodat e auditimit me bazë në sistem (ABS) dhe me bazë në risk (ABR).
4.2 Metodologjitë dhe teknikat e auditimit.
4.3 Materialiteti.
4.4 Risku i auditimit. Vlerësimi i riskut gjatë planifikimit të misionit të auditimit.

Tema 5 - Zhvillimi (kryerja) e angazhimit/misionit për auditimin e brendshëm.
5.1 Programimi i angazhimit të auditimit (planifikimi i angazhimit).
5.2 Zhvillimi i angazhimit të auditimit.
5.3 Sigurimi i cilësisë së punës nga grupi i auditimit gjatë zhvillimit të angazhimit të
auditimit.

Tema 6 - Auditimi i përputhshmërisë, auditimi financiar dhe auditimi i
performancës.
6.1 Auditimi i përputhshmërisë në sistemin e drejtimit, buxhetimit dhe prokurimeve në
një organizatë (institucion) publike.
6.2 Auditimi financiar (auditimi i bilancit dhe i pasqyrave financiare)
6.3 Koncepte dhe përkufizime mbi performancën: ekonomia, efiçienca dhe efektiviteti.
Objektivat e auditimit të performancës.
6.4 Teknikat e auditimit të performancës dhe llojet e evidencave të auditimit të
performancës.

Tema 7 - Raportimi dhe dokumentimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm
7.1 Raportimi i rezultateve të angazhimit të auditimit. Llojet e raporteve të auditimit,
procedurat e raportimit dhe ndjekja e rekomandimeve.
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7.2 Objektivat dhe standardet e letrave të punës. Dokumentet e auditimit. Përmbajtja e
dosjes së auditimit dhe administrimi i saj.

Tema 8 - Kontrolli i jashtëm dhe rishikimi i brendshëm i cilësisë së punës së
auditimit të brendshëm.
8.1 Rishikimi i brendshëm dhe sigurimi i cilësisë së punës së auditimit.
8.2 Kontrolli i jashtëm i cilësisë së punës së audituesve dhe sigurimi i zbatimit të
standardeve të auditimit.

Objekti i kontrollit:
Angazhimi i kontrollit me linjat e përgjithshme të procesit të administrimit të çdo forme
të pasurisë së huaj(d.m.th. të pasurisë të çfardo personi fizik ose juridik), përbën thelbin
e vetë kontrollit.
Raportet e zotërimit të të dhënave të ndryshme të një njësie ekonomike nuk janë të
njëanshme, por kanë referencë të dyanshme.
Qëllimet kryesore të kontrollit janë:
• Të kufizojë dhe të parandalojë gabimet kontabël, shkeljet etj., të kryera me dashje
ose pa dashje.
• Të vlerësojë, të përpilojë dhe të paraqesë momente të ndryshme, të cilat pasqyrojnë
të dhëna me interes dhe domethënëse për ecurinë dhe prirjet që mbizotërojnë brenda në
ndërmarrje.
• Të nënvizojë pasaktësitë dhe dobësitë në ciklin e ndërmarrjes dhe në paraqitjen
administrative.
• Të miratojë dhe të interpretojë saktë dhe besueshëm pasqyrat e ndryshme financiare
në tërësinë e tyre.

• Të vërtetojë harmonizimin kohor të plotë ose jo të plotë tëçdo lloj treguesi shifror
për të nxjerrë konkluzione të vlefshme.

2.6 Principi i ndarjes së detyrave dhe pushtetit
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Ky princip bazohet në nevojën e ndarjes së funksionit kontabël nga ruajtja e elementeve
pasurore dhe nga funksionimi i përditshëm i çdo departamenti.
Nuk ka mundësi që çdo departament të kontrollojë një veprim apo veprimtari të caktuar
pa krijuar një bazë për bashkëpunim ndërmjet departamenteve.
Të marrim shembull rezervat në depo dhe kompetencat e veçanta, të cilat domosdo
shpërndahen në shumë persona. Drejtori i depove ka për detyrë kontrollin fizik dhe mban
përgjegjësi për rezervat që nuk gjenden në procesin e prodhimit. Zyra e llogarisë mban
përgjegjësi për mbajtjen e librit të magazinës, dhe për përdorimin e metodave për
kontrollin e rezervave. Por përgjegjësia gjatë përdorimit të rezervave i takon
departamentit teknik të ndërmarrjes. Në periudha kohore të caktuara bëhet inventarizimi
fizik i rezervave dhe krahasohen sasitë me tepricat e librave kontabël (Cutler, 2010).
Rëndësinë e madhe për revizorin e ka roli i drejtorit ekonomik, përgjegjësit të llogarisë
dhe i arkëtarit sepse rolet dhe kompetencat e çdo njërit prej tyre mund të mos jenë
plotësisht të përcaktuara dhe shpesh mund të ketë dublime të konsiderueshme. Për
funksionimin rezultativ të kontrollit të brendshëm duhet të ekzistojë një ndarje e qartë
midis kompetencave dhe detyrave.
Një strukturë tipike organizative e Drejtorisë së Shërbimeve Ekonomike mund të jetë kjo:
Arkëtari i
përgjithshem

Arka

Drejtori i

Arkëtime

Drejtori i

monetare

Personelit

Pagesa monetare

Kreditimeve

Zyra postare e
ndërmarrjes

Figura 1. Shembull i një strukture organizative
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Buxheti dhe

Drejtori i

Kontrolli i

parashikimet

Kontabilitetit

Brendshëm

Kontabiliteti i

Kalkulimi i

Kontabiliteti

Raportet dhe

përgjithshëm ose

Kostos

tatimor

statistika

Debitorët

Pagat

Rezervat

Tatimi mbi të
ardhurat

Kreditorët

Libri i Madh

Përgatitja e faturave

Matja e kohës

Programi i tatimeve

Shpërndarja e

TVSH

Kostos

Figura 2. Shembull më i detajuar i një strukture organizative

2.7 Struktura organizative e departamentit

Menaxheri studion dhe vë në zbatim atë sistem kontrolli të brendshëm që ndihmon në
arritjen e objektivave të ndërmarrjes.
Dy nga këto objektiva të menaxherit janë: ruajtja e elementeve pasurore dhe grumbullimi
i të dhënave të besueshme të kontrollit të brendshëm.
Prandaj duhet që kompetencat e departamentit të kontrollit të brendshëm të përcaktohen
saktë dhe të stimulohet autonomia dhe pavarësia e këtij departamenti nëpërmjet një
strukture organizative shpresëdhënëse.
Brenda çdo departamenti detyrat,përgjegjësitë dhe pushteti i çdo personi duhet të
përshkruhen me saktësi dhe asnjë person nuk duhet të ketë mundësi të bëjë ose të mbulojë
gabime me dashje ose nga pakujdesia (The Institute of Internal Auditor, 2013).
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Mjaftueshmëria e një sistemi të kontrollit të brendshëm mbështetet gjithmonë tek parimi
se disa funksione kontradiktore nuk mund të kryhen nga i njëjti person. Shkelja e këtij
parimi orienton revizorin të zgjerojë procedurën e kontrollit dhe të kërkojë më shumë të
dhëna dhe dokumente vërtetuese, derisa ai të bindet se gjërat janë në rregull dhe nuk kanë
ndodhur shkelje dhe anomali të tjera.
Objektiv tjetër bazë i kontrollit të brendshëm është që të analizojë nëse ndonjë person ose
shërbim përdor të gjitha anët e një veprimi ekonomik nga fillimi deri në fund.
Çdo veprim ekonomik duhet të realizohet në më shumë se sa një fazë, të miratohet, të
realizohet dhe të regjistrohet.
Kontrollet kontable duhet të kryhen në qoftë se çdo njëra nga fazat e mësipërme nuk
kryhet nga nëpunës ose shërbime të pavarura.
Domethënë, asnjë shërbim nuk është në gjendje të përfundojë një veprim ekonomik që
nuk është autorizuar,trajtuar, miratuar dhe regjistruar nga shërbimet e tjera.
Zakonisht,realizimi i një veprimi, si një burim i dhënies së pushtetit të një personi, sjell
përpilimin e një dokumenti, i cili shërben si bazë për përgjegjësinë dhe kontrollin e
kompetencave mbi një veprim ekonomik të kryer.
Dihet se nuk ka mundësi të bëhen regjistrime në librat e ndërmarrjes pa dokumente
justifikuese të brendshme ose të jashtme.
Vendosja e një sistemi të kontrollit të brendshëm, krakteristikat kryesore të autorizimit të
pushtetit, kompetencave dhe përgjegjësive përfshin katër faktorë:
1. Janë kryer në mënyrë tëpërshtatshme.
2. Janë regjistruar si duhet.
3. Eshtëbërë ndërhyrja në elementet pasurore të ndërmarrjes.
4. Ka krahasime periodike të veprimeve ekonomike dhe të tepricave të librave me
gjendjen reale të elementeve pasurore të ndërmarrjes.
Kryerja e veprimeve ekonomike: Sistemi i kontrollit të brendshëm funksionon si mjet
drejtimi për të përcaktuar nëse një veprim ekonomik është realizuar nga personat e
autorizuar dhe nëse autorizimi u bë në përputhje me politikën e ndërmarrjes, madje nëse
zbatohen të gjitha procedurat për miratimet e ndryshme që kërkohen dhe nëse u prenë të
gjitha dokumentet justifikuese të domosdoshme.
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Regjistrimi i veprimeve ekonomike: Kryerja e veprimeve ekonomike pasohet nga
regjistrimi i tyre në librat e ndryshëm kontabël, nga personat kompetentë të ndërmarrjes.
Sistemi i kontrollit të brendshëm parashikon regjistrimin e shumës së duhur, ditën e
kryerjes së veprimit në përputhje me parimet e pranuara pergjithësisht të kontabilitetit.
Ndërhyrja në elementetet pasurore: Mundësia e ndërhyrjes në elementet e ndryshme
pasurore varet nga natyra e tyre dhe karakteristikat e funksionimit të ndërmarrjes.
Sistemi i kontrollit të brendshëm duhet të lehtësojë dhe të mos pengojë funksionimin
normal të ndërmarrjes (Wright, 2013).
Krahasimi i tepricave të librave me inventarin:Një sistem inventari periodik dhe
krahasimi me tepricat e veprimeve që u regjistruan nëpër libra do të tregojë nëse ato
akordojnë apo ka gabime, humbje apo firo të paligjshme të elementeve pasurore. Kjo
varet nga natyra dhe rreziku i çdo elementi pasuror.

2.8 Dobësitë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm

Karakteristika kryesore e një sistemi të plotë të kontrollit të brendshëm është që ka
sigurinë se elementet pasurore të ndërmarrjes mbrohen dhe merren të dhëna ekonomike
të besueshme për drejtimin e mirë të saj dhe për përgatitjen e pasqyrave ekonomikofinanciare.
Por, arritja e objektivave të kontrollit të brendshëm duhet të harmonizohet ngushtësisht
me koston që kërkohet për kryerjen e shërbimeve nga departamenti i kontrollit të
brendshëm.
Duhet pra që përfitimet e nxjerra nga një procedurë kontrolli të jenë më të mëdha sesa
kostoja e adoptimit të kësaj procedure.
Edhe pse është vështirë të maten me saktësi kostoja dhe përfitimi nga një procedurë
kontrolli,prapseprapë duhet të bëhen përpjekje, duke përdorur edhe vlerësime, që të lidhet
gjithmonë kostoja e kontrollit të brendshëm me përfitimet e pritshme.
Madje, shumë parime mbi të cilat mbështetet një sistem i kontrollit të brendshëm mund
të keqpërdoren dhe të shkelen.
Ndarja p.sh. e përgjegjësive,e detyrave dhe e kompetencave ndërmjet personave dhe
departamenteve të ndryshme mund të mos ketë asnjë vlerë, kur ka marrëveshje të fshehta
13

midis tyre. Madje kontrolli i brendshëm mund të jetë jorezultativ kur ndërhyn në mënyrë
të papërshtatshme në menaxhim dhe kjo për të justifikuar dhe fshehur shkeljet, gabimet
dhe mangësitë.
Duhet të theksojmë përsëri se sistemi i kontrollit të brendshëm bazohet kryesisht tek
njerëzit (Ridley, 2008). Si rrjedhojë, pakujdesitë,mosparashikimet, udhëzimet që nuk
kuptohen mirë dhe gabime të ndryshme vlerësimi dobësojnë efektivitetin e sistemit të
kontrollit të brendshëm.
Për çdo objekt ndërtohet një pyetësor i veçante, p.sh. veç për arkëtimet, për pagat, për
rezervat, për letrat me vlerë etj. Në këta pyetësor ka vend për vërejtje dhe komente dhe
përgjigjet janë standarde me “Po” ose “Jo” ose me shenjë të caktuar (Nikolla, 2003).
Një pyetësor me të dhëna karakteristike të sistemit kontabël, jepet në vazhdim:
Tabela 1. Pyetësori i dedikuar për kontrollin e brendshëm – Komuna e Bujanocit
Basri Memeti 017651037, Drejtor i Urbanizmit

Të përgjitshme

1. A ka klienti strukturë

Përgjigje

Përgjigjja mbështetet në

Po

Pyetje

Po

organizative të përcaktuar?

Jo

Komente

Vërejtje

Organogram

dhe

sistematizim të vendeve
të punës.

2. A ka klienti sistem

Po

llogarish?

Sistemi i Menaxhimit të
Financave Publike është
i instaluar në të gjitha
institucionet publike në
Republikën e Serbisë.

3.

Procedura

kontabile

Po

Sistemi i Menaxhimit të

përcaktohet nga manuali i

Financave

kontabilitetit?

(Ministria e Financave).

4. A ka në zyrën e llogarisë

Po

Publike

Përshkrimin e vendeve

përshkrim të vendeve të

të

punës

e

kanë

punës?

udhëheqësitë e zyrave
për ekonomi.

5. A ka komuna juaj në

Po

Pas

aprovimit

të

arkivat kopje të strukturës

strukturës organizative,

organizative, të sistemit të

të

manualeve

këto
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llogarive dhe të manualeve

protokolohen në arkiv

të ndryshme?

dhe shpërndahen nëpër
njësitë

organizative

(drejtori).
6. A ka komuna juaj:
a)

Drejtor

Po

ekonomik

Shefi i Financave
Arkëtarja

b) Arkëtar të përgjithshëm

Inspektori i financave

ose

dhe buxhetit

qendror

c) Revizor të brendshëm
(ose personel për kontrollin
e brendshëm)
7. A është aprovuar buxheti
komunal

në

kohë

Po

nga

Në

fund

të

muajit

Dhjetor

kuvendi i komunës dhe
dërguar në Ministrinë e
Financave?
8. A ka raporte periodike të
raportimit

në

Po

linja

Raportet periodike të
nënpunësve bëhen çdo

horizontale dhe vertikale në

muaj,

drejtorët

i

komunë?

raportojnë kryetarit çdo
3 muaj, ndërsa kryetari i
raporton kuvendit çdo
tre muaj dhe varësisht
nga kërkesat.

9. Buxheti komunal a është

Po

Ligji

mbi

sistemin

punuar në bazë të Kornizës

buxhetor të Republikës

Buxhetore

së Serbisë.

KAB

2015-

2017?
10. Cilat janë kontrollat e

Po

Ekstraktet ditore

instaluara nga Kryetari për

Raportet tre, gjashtë dhe

kontrollin e buxhetit?

nëntë mujore dhe vjetore
për vitin vijues.

11. Nga kush varet kontrolli
i brendshëm?

Po

Kontrollet e instaluara të
cekura më lartë.
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Tabela 2. Pyetësori i dedikuar për kontrollin e brendshëm - Komuna e Fushë Kosovës
Shyqeri Krasniqi, Auditor i Brendshëm i Komunës së Fushë Kosovës,
Adresa: shyqeri.krasniqi@hotmail.com tel:044 278 358
Të përgjitshme

1. A ka klienti strukturë

Përgjigje

Përgjigjja mbështetet në

Po

Pyetje

Po

organizative të përcaktuar?

Jo

Komente

Vërejtje

Organogram dhe
sistematizim të vendeve
të punës.

2. A ka klienti sistem

Po

llogarish?

Sistemi i Menaxhimit të
Financave Publike është
i instaluar në të gjitha
institucionet publike në
Kosovë.

3.

Procedura

kontabile

Po

Sistemi i Menaxhimit të

përcaktohet nga manuali i

Financave Publike

kontabilitetit?

(Ministria e Financave).

4. A ka në zyrën e llogarisë

Po

Përshkrimin e vendeve

përshkrim të vendeve të

të punës e ka

punës?

udhëheqësi i llogarisë.

5. A ka komuna juaj në

Po

Pas aprovimit të

arkivat kopje të strukturës

strukturës organizative,

organizative, të sistemit të

të manualeve këto

llogarive dhe të manualeve

protokolohen në arkiv

të ndryshme?

dhe shpërndahen nëpër
njësitë organizative
(drejtori).

6. A ka komuna juaj:
a)

Drejtor

Po

ekonomik

b) Arkëtar të përgjithshëm
ose

qendror

c) Revizor të brendshëm
(ose personel për kontrollin
e brendshëm)
7. A është aprovuar buxheti
komunal

në

kohë

Po

nga

kuvendi i komunës dhe
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dërguar në Ministrinë e
Financave?
8. A ka raporte periodike të
raportimit

në

Po

linja

Raportet periodike të
nënpunësve bëhen çdo

horizontale dhe vertikale në

muaj, drejtorët i

komunë?

raportojnë kryetarit çdo
3 muaj, ndërsa kryetari i
raporton kuvendit çdo
tre muaj dhe varësisht
nga kërkesat.

9. Buxheti komunal a është

Po

Ligji mbi sistemin

punuar në bazë të Kornizës

buxhetor të Republikës

Buxhetore

së Kosovës.

KAB

2015-

2017?
10. Cilat janë kontrollat e

Po

- Kryetari ka instaluar

instaluara nga Kryetari për

drejtorët dhe

kontrollin e buxhetit?

udhëheqësitë e
sektorëve si kontrolla të
bdrendshme për
kryerjen e punëve
- Auditorin e brendshëm
që kontrollon të gjitha
drejtoritë dhe sektorët
dhe i raporton kryetarit
lidhur me funskionimin
e kontrolleve të
brendshme.
- Zyra e Auditorit të
Përgjithshëm kontrollon
komunën lidhur me
pasqyrat financiare të
komunës çdo vit dhe
raporton.

11. Nga kush varet kontrolli
i brendshëm?

Po

Kontrollet e instaluara të
cekura më lartë.
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Tabela 3. Pyetësori i dedikuar për kontrollin e brendshëm - Komuna e Preshevës
Behlul Selimi, Zv. Kryeshef i AdministratësLokale, Komuna Preshevë
Adresa: behlulselimi@hotmail.com tel;017/669-137
Të përgjithshme

1. A ka klienti strukturë

Përgjigje

Përgjigjja mbështetet në

Po

Pyetje

Po

organizative të përcaktuar?

Jo

Komente

Vërejtje

Organogram dhe
sistematizim të vendeve
të punës.

2. A ka klienti sistem

Po

llogarish?

Sistemi i Menaxhimit të
Financave Publike është
i instaluar në të gjitha
institucionet publike në
Kosovë.

3.

Procedura

kontabël

Po

Sistemi i Menaxhimit të

përcaktohet nga manuali i

Financave Publike

kontabilitetit?

(Ministria e Financave).

4. A ka në zyrën e llogarisë

Po

Përshkrimin e vendeve

përshkrim të vendeve të

të punës e ka

punës?

udhëheqësi i llogarisë.

5. A ka komuna juaj në

Po

Pas aprovimit të

arkivat kopje të strukturës

strukturës organizative,

organizative, të sistemit të

të manualeve këto

llogarive dhe të manualeve

protokollohen në arkiv

të ndryshme?

dhe shpërndahen nëpër
njësitë organizative
(drejtori).

6. A ka komuna juaj:
a)

Drejtor

Po

ekonomik

b) Arkëtar të përgjithshëm
ose

qendror

c) Revizor të brendshëm
(ose personel për kontrollin
e brendshëm)
7. A është aprovuar buxheti
komunal

në

kohë

Po

nga

kuvendi i komunës dhe

18

dërguar në Ministrinë e
Financave?
8. A ka raporte periodike të
raportimit

në

Po

linja

horizontale dhe vertikale në
komunë?
9. Buxheti komunal a është

Po

Ligji mbi sistemin

punuar në bazë të Kornizës

buxhetor të Republikës

Buxhetore

së Serbisë.

KAB

2015-

2017?
10. Cilat janë kontrollat e

Po

Auditori i brendshëm

instaluara nga Kryetari për

kontrollon të gjitha

kontrollin e buxhetit?

drejtoritë dhe sektorët,
dhe i raporton kryetarit
lidhur me funksionimin
e kontrolleve të
brendshme.

11. Nga kush varet kontrolli
i brendshëm?

Po

Kontrollet e instaluara të
cekura më lartë.
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Tabela 4. Pyetësori i dedikuar për kontrollin e brendshëm - Komuna e Prishtinës
Isa Lahi, Auditor i Brendshëm, Komuna e Prishtinës
Adresa: isa.lahi@hotmail.com tel;044/263-002

Të përgjitshme

1. A ka klienti strukturë

Përgjigje

Përgjigjja mbështetet në

Po

Pyetje

Po

organizative të përcaktuar?

Jo

Komente

Vërejtje

Organogram

dhe

sistematizim të vendeve
të punës.

2. A ka klienti sistem

Po

llogarish?

Sistemi i Menaxhimit të
Financave Publike është
i instaluar në të gjitha
institucionet publike në
Kosovë.

3.

Procedura

kontabile

Po

Sistemi i Menaxhimit të

përcaktohet nga manuali i

Financave

kontabilitetit?

(Ministria e Financave).

4. A ka në zyrën e llogarisë

Po

Publike

Përshkrimin e vendeve

përshkrim të vendeve të

të punës e ka udhëheqësi

punës?

i llogarisë.

5. A ka komuna juaj në

Po

Pas

aprovimit

të

arkivat kopje të strukturës

strukturës organizative,

organizative, të sistemit të

të

llogarive dhe të manualeve

protokolohen në arkiv

të ndryshme?

dhe shpërndahen nëpër

manualeve

njësitë

këto

organizative

(drejtori).
6. A ka komuna juaj:
a)

Drejtor

Po

ekonomik

b) Arkëtar të përgjithshëm
ose

qendror

c) Revizor të brendshëm
(ose personel për kontrollin
e brendshëm)
7. A është aprovuar buxheti
komunal

në

kohë

Po

nga

kuvendi i komunës dhe
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dërguar në Ministrinë e
Financave?
8. A ka raporte periodike të
raportimit

në

Po

linja

Raportet periodike të
nënpunësve bëhen çdo

horizontale dhe vertikale në

muaj,

drejtorët

i

komunë?

raportojnë kryetarit çdo
3 muaj, ndërsa kryetari i
raporton kuvendit çdo
tre muaj.

9. Buxheti komunal a është

Po

Ligji

mbi

sistemin

punuar në bazë të Kornizës

buxhetor të Republikës

Buxhetore

së Kosovës.

KAB

2015-

2017?
10. Cilat janë kontrollet e

Po

Zyra

e

Auditorit

të

instaluara nga Kryetari për

Përgjithshëm kontrollon

kontrollin e buxhetit?

komunën

lidhur

me

pasqyrat financiare të
komunës çdo vit dhe
raporton.
11. Nga kush varet kontrolli
i brendshëm?

Po

Kontrollet e instaluara të
cekura më lartë.

Pyetësorët për kontrollin e brendshëm plotësohen nga revizori, pas kontakteve të tij me
personat kompententë, si: me arkëtarin e përgjithshëm ose të qendrës, me përgjegjësinë e
shërbimeve ekonomike, me përgjegjësin e zyrës së llogarisë apo me drejtorët e drejtorive.
Pyetësori përgatitet në një mënyrë të tillë që pyetjet të pranojnë përgjigjen “Po” ose “Jo”.
Kur përgjigja është jo, kjo tregon dobësi që konstatohet në sistemin e organizimit të
ndërmarrjes, duke bërë shënimet shpjeguese në kolonën e vërejtjeve (Pickett, 2010).
Pyetësori për kontrollin e brendshëm është shumë rezultativ kur ai përdoret në mënyrë të
përshtatshme. Ai është një metodë që përshkruan gjërësisht gjithë sistemin kontabël dhe
zbulon fushat me probleme të ndryshme. Madje ai është shumë i pasur dhe i hollësishëm
sa që revizori nuk mund të harrojë asnjë pjesë ose sektor të veprimtarisë së ndërmarrjes.
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2.9 Mesazhi i vërejtjeve të kontrollit

Mesazhi i vërejtjeve të kontrollit të brendshëm drejtuar organeve të drejtimit: Pas
vlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, revizori zakonisht bën vërejtje dhe
propozime për përmirësimin e sistemit. Revizori mund të përgatitë një mesazh me shkrim,
me vërejtjet përkatëse mbi kontrollin e brendshëm dhe e dërgon atë tek menaxheri i
ndërmarrjes, duke parashtruar edhe propozimet e tij. Propozimet kanë lidhje si me
kontrollet administrative, aq dhe me kontrollet kontabile. Revizori është i interesuar
kryesisht për kontrollet kontabile por nuk mund dhe nuk duhet t'u shmanget edhe
dobësive të konstatuara në kontrollet administrative. Edhe pse qëllimi i kontrollit është
shfaqja e mendimeve lidhur me ndershmërinë e pasqyrave ekonomiko-financiare, revizori
ppërpilon edhe mesazhin për kontrollin e brendshëm drejtuar organeve të drejtimit, në
kuadër të detyrave të tij më të përgjithshme, sepse një sistem i fortë i kontrollit të
brendshëm çon në një kontroll të jashtëm të shpejtë dhe rezultativ (Wright, 2013).
Mesazhi drejtuar organeve drejtuese,zakonisht,është një përmbledhje e debateve dhe
propozimeve bërë ndërmarrjes, në formë konkluzionesh, me qëllim që të gjendet në
arkivat e saj, për t'u marrë në konsideratë për përmirësime në të ardhmen, por edhe për të
përballuar probleme të ndryshme që lindin në marrëdhëniet revizor-ndërmarrje,
veçanërisht në qoftë se zbulohen shpërdorime dhe humbje të konsiderueshme. Mesazhe
të tilla i dërgohen zakonisht edhe Komitetit dhe Këshillit Drejtues.

2.10

Kontrolli i brendshëm dhe ndërmarrjet e vogla e të mesme

Gjithçka që u tha deri më tani, për sa i përket kontrollit të brendshëm, u takon
ndërmarrjeve të mëdha dhe të organizuara mirë. Por çfarë ndodhë me ndërmarrjet e vogla,
me pak persona, që nuk kanë mundësitë të jenë luksoze në ndarjen e kompetencave, të
regjistrimeve nga shumë persona, për të siguruar vërtetësinë dhe objektivin e
regjistrimeve kontabile. Në këto raste kontrolli i brendshëm pothuajse është i
pamundur.Prandaj revizori i pavarur duhet të kontrollojë me kujdesin më të madh dhe në
detaje të gjitha librat dhe të dhënat kontable në ndërmarrjet e vogla e të mesme.Por, disa
parime dhe praktika bazë mund të përdoren edhe në ndërmarrje shumë të vogla. Shembuj
parimesh të tilla përmendim si më poshtë: (Pickett, 2010).
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• Përdorimi i arkave regjistruese dhe regjistrimi i të dhënave arkëtimore ditore.
• Kryerja e të gjitha pagesave me çeqe, me numër rendor të përcaktuar, me përjashtim
të pagesave për mikroshpenzime dhe në shumë të vogla.
• Të bëhet çdo muaj akordimi i tepricave të llogarive të librave me tepricat e nxjerrjeve
mujore të bankave dhe të ruhen në arkiva të përhershme.
• Për mikroshpenzimet të përdoren para në shuma të vogla, të cilat t’i përdorë një
person që të jetë i ndershëm.

2.11

Fletet e punës së kontrollit dhe kontrolli cilësor i punës së revizorëve

Raportet me shkrim,ku pasqyrohen dhe përpunohen të dhënat e përshtatshme, të cilat
grumbullohen nga revizoret, njihen me emrin “fletë pune”. Domethënë, fletët e punës
përfshijnë modele efekte kontrolli, me qëllim që revizorët të mund të përpilojnë raportin
e tyre për veprimtarinë ekonomike të klientit të tyre.Pra, fletët e punës mund të
konsiderohen si një nyjë lidhëse midis librave kontabël të klientit dhe raportit të revizorit.
Ato përbëhen nga raportet me shkrim të revizorëve të pavarur përfshijnë shënimet,
programet e punës, analizat, të dhëna për veprime ekonomike, mesazhe të ndryshme dhe
regjistrimet korrigjuese (Cutler, 2010).
Përkufizimi për fletët e punës: Gjatë punës që bëjnë revizorët për përpilimin e raportit të
tyre për gjendjen ekonomike dhe veprimtarinë e klientit të marrë nën kontroll, analizojnë
llogaritë e Librit të Madh, grumbullojnë informatat e nevojshme, përpilojnë planin e
korrigjimit dhe përdorin fletët e punës për grumbullimin e këtij materiali. Për rrjedhim,
kur themi fletë pune do të kuptojmë të gjithë materialin e përshtatshëm që përdorin
revizorët për të treguar metodologjinë e punës që aplikojnë dhe konkluzionet në të cilat
arrijnë.
Qëllimi i fletëve të punës: Fletët e punës u shërbejnë këtyre qëllimeve kryesore:
a) Organizimit dhe harmonizimit të punës kontrolluese;
b) Informacioneve që përfshihen në raportet e kontrollit dhe të konkluzioneve nga
analizat që bëjnë revizorët;
c) Ato shërbejnë si udhëzues për përpilimin e raportit;
d) Ato ppërbejnë bazën e raportit;
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Përveç këtyre të dhënave dhe elementeve, fletët e punës përmbajnë edhe informata të
vlefshme për përpilimin e deklaratës tatimore, elemente të përshtatshme ligjore, raporte
të rëndësishme me shkrim, si dhe japin një ndihmesë të rëndësishme për kontrollet e
mëvonshme.

2.12

Kritika e punës sës së ekspertëve kontabël

Deri tani kemi parë sa e rëndësishme është puna e ekspertëve kontabël dhe sa përgjegjës
duhet të jenë personat që zotërojnë postet çelës në procedurën kontrolluese. Vitet e fundit
është vënë re, në shkallë ndërkombëtare, një klimë pakënaqësie ndaj punës së ekspertëve
kontabël, duke përdorur si argument cilësinë e keqe të punës të disa ekspertëve kontabël
të pavarur. Kritikuesit kryesor janë organizata të mbrojtjes së konsumatorëve, qarqe
universitare, vetë revizorët që në disa raste janë ankuar në gjykatë. Nuk mund të flitet
pozitivisht as edhe tek ne, ku shumë ekspertë kontabël të pavarur kanë miratuar pasqyra
financiare fiktive, siç ishin ato të firmave piramidale, të para vitit 1997 dhe ku asnjë nga
këta ekspertë nuk doli para gjyqit, ppërveç presidentëve të këtyre firmave (The Institute
of Internal Auditor, 2013).
Instituti Amerikan i Ekspertëve Kontabël(IAEK), në një përpjekje të tij për të “ulur
gjakrat”, propozon çështjet që duhet të analizojnë zyrat e ekspertëve kontabël të pavarur,
me qëllim që të përcaktohen standarde për kontrollin cilësor të punës, si dhe një program
kontrolli me vullnet të mirë për zyrat që bashkëpunojnë me Komitetin e Kapitaleve dhe
Bursës në SHBA.
IAEK kërkon nga zyra të caktuara që të ndërtojnë politika për sigurimin e marrjes së
këshilltarëve me përvojë. Në çështje të rëndësishme, personat me përvojë mund të jenë
bashkëpunëtorë ose anëtarë të zyrave të ekspertëve kontabël. Eshtëe kuptueshme se
revizori mund të ruajë pavarësinë e tij edhe kur në përpjekje për të zgjidhur probleme të
komplikuara ndesh me vështirësi sepse ai mund të këshillohet dhe të kërkojë ndihmë nga
persona të specializuar dhe me përvojë praktike.
Një drejtim tjetër i përgjithshëm i kontrollit cilësor në SHBA është kritika profesionale,
për të cilën do të bëjmë një trajtim në mënyrë të përmbledhur. Janë të shumta zyrat e
ekspertëve kontabël që kanë përqendruar “Bashkime të specializuara të mbikqyrjes”,të
cilat vlerësojnë sistemin e kontrollit cilësor të departamenteve të tjera dhe përbëhen nga
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bashkëpunëtorë dhe drejtorë të departamenteve të ndryshme dhe në këtë mënyrë bëhen
ppërpjekje për ushtrimin e kritikës. Përfitojmë të theksojmë se pjesëmarrja në programin
këshillues të IAEK është vullnetare, por politika që ndiqet është e suksesshme dhe zyrat
e ekspertëve tregojnë një interes të madh për programin dhe mundësitë që krijohen nga
aplikimi i tij.

2.13

Dokumentet e borxhit, investimet e tjera dhe të ardhurat nga investimet

Investimet në dokumentet e borxhit bëhen nga njësitë e ndryshme ekonomike për shumë
arsye. Ka ndërmarrje që synojnë të sigurojnë një të ardhur të përhershme dhe konstante
nga ndërmarrjet fitimprurëse, ndërsa ndërmarrje të tjera interesohen që të vënë një person
të tyre në një ndërmarrje konkurruese të suksesshme, ose madje edhe të blejnë ose të kenë
kontrollin e një konkurrenti të saj. Këto investime konsiderohen burime të dyta mjetesh
monetare dhe janë elemente të menaxhimit të drejtë ekonomik që bën ndërmarrja.
Investimet në dokumente të borxhit konsiderohen si kapital xhirues ndihmës, i cili mund
të kthehet në likuiditete kur ddëshiron ndërmarrja, megjithëse japin një përqindje
konstante por mesatare rentabiliteti (Nikolla, 2003).

Tabela 5. Shembull i një lidhjeje të shpenzimeve midis llogarive dhe bilancit kontabël

Zërat e bilancit kontabël

Shpenzimet

Debitorë dhe letra me vlerë për t’u arkëtuar

Amortizimi i të drejtave të rrezikuara (Të
pasigurta);
Llogaritë e pa-arkëtueshme (Të refuzuara);
Shpenzime për letrat me vlerë për t’u arkëtuar;

Rezerva

Blerja dhe kostoja e të mirave të shitura

Pasuria e patundshme dhe burimet natyrore

Amortizimi, mirëmbajtja, meremetimet dhe
shpenzimet

për

shfrytëzimin

e

burimeve

natyrore
Shpenzime të parapaguara dhe rëndimi i

Shpenzime të ndryshme si qira, taksa për

periudhave të ardhshme

pasurinë e patundshme, siguracione, reklama,
etj.
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Elementë pasuror të patrupëzuar

Amortizimi

i

elementeve

pasurore

të

patrupëzuara
Detyrime të matura

Furnizime, shpërblime pagash, garancia etj.

Kredi të marra me interes

Interesa
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë realizimit të kësaj teme diplome rreth auditimit të brendshëm, do të sqarohen dhe
shpalosen të gjitha problemet, llojet, detyrat, planet strategjike etj. Do të tregojmë se
Auditimi i Brendshëm bazohet mbi njohjen e thellë të veprimtarisë dhe sistemeve të
informacionit që kontribuojnë te kontrolli i brendshëm dhe te raportimi financiar. Në këtë
rast është ngritur pyetja hulumtuese:
Në çka bazohet auditimi i brendshëm , në mënyrë që të jet efektiv dhe të reflektojë në
vlerë të shtuar për organizatën?
Në vijim pyetja hulumtuese është zbërthyer një varg konkluzionesh të cilat kanë ndihmuar
në ndërtimin e argumentit që e mbështetë hipotezë e ngritur në këtë temë.

Njësia e Auditimit të Brendshëm që të njohë veprimtarinë e organizatës, duhet të marrë
në konsideratë risqet e përgjithshme me të cilat përballet organizata, mjedisin e jashtëm
ku vepron, kuadrin ligjor dhe rregullator, performancën e mëparshme financiare dhe
sistemet e kontrollit të brendshëm të organizatës.
Pra, që të sigurohet se plani i auditimit është efektiv, audituesit duhet të kuptojnë
plotësisht strukturën e organizatës që do të auditohet, mjedisin ku operon dhe risqet
kryesore me të cilat përballet ajo. Audituesit e Brendshëm përgatisin një plan strategjik
të Auditimit të Brendshëm që bën të mundur mbulimin e risqeve kryesore gjatë periudhës
pesëvjeçare. Qëllimi i punës së auditorëve është që rezultatet e nxjerra dhe rekomandimet
e dhëna të pranohen dhe të zbatohen. Bashkëpunimi i frytshëm midis subjekteve të
audituara dhe auditorëve është një kusht thelbësor për realizimin e auditimit.
Nga auditorët kërkohet që të zbatojnë punën e tyre në mënyrë të pavarur, p.sh. ata vetë
janë përgjegjës për planifikimin e punës së tyre brenda një kohe të caktuar, dhe ta
përfundojnë punën në mënyrë sa më të saktë. Prej tyre kërkohen gjykime të sakta dhe t'i
mbështesin faktikisht ata. Një kërkesë e rëndësishme për sukses gjatë auditimit është
aftësia e auditorëve për të mos u ndikuar nga faktet që ndeshin në departamente që ata
auditojnë, dhe nëse është e nevojshme të jenë në gjendje të zhvillojnë alternativat.
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Qëllimi i Auditimit të Brendshëm është të tregojë objektivat, qëllimin dhe teknikat e
auditimit në bazë të një marrëveshjeje midis kryetarit të auditimit të brendshëm,
udhëheqësit të ekipit dhe auditorit.
Plani i detajuar i punës zakonisht përgatitet nga auditori që do ta udhëheqë auditimin dhe
duhet të aprovohet formalisht nga udhëheqësi i ekipit/drejtuesi i auditimit dhe shpesh herë
edhe nga kryetari i auditimit të brendshëm (Pickett, 2010). Pra, auditimi i brendshëm
është një shërbim që parashikohet të funksionojë brenda organizatës.
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4. METODOLOGJIA
Pas një hulumtimi të literaturës që ka të bëjë me metodologjitë kërkimore, kemi ardhur
në përfundim se metodologjia më e duhur për këtë kërkim shkencor do të ishte ajo
kualitative duke mënjanuar atë kuantitative. Sipas Yin (2003) është gati e pamundur të
përdorim metoda kuantitative per t’iu përgjigjur pyetjeve “Si?” apo “Pse”. Kjo edhe është
arsyeja e këtij vendimi.
Për më tepër, kjo metodologji siç dihet realizohet përmes disa teknikave të mbledhjes së
të dhënave, siç janë: intervistat strukturore, gjysmë strukturore, pyetësorët, observimet,
etj. Kvale & Brinkmann, (2009). Arritja deri te informacioni i duhur do të mund të
realizohej më së miri përmes intervistave gjysmë strukturore, realisht duke pasur përballë
të intervistuarin dhe duke ndryshuar rrjedhën e pyetjeve apo tematikës sipas nevojës.
Mirëpo, kjo gjë ka qenë e pamundur, për shkak të angazhimeve të shumta të të selektuarve
për intervistim, respektivisht për shkak të pozitës së tyre, një konfirmim për t’u
intervistuar nga ta ka munguar. Si rrjedhojë, është dashur që të zgjedhim teknikën e
pyetësorëve, të cilët përmbajnë listën e pyetjeve konkrete që do të përdoren për hulumtim
dhe analizë të mëtejme. Pas shprehjes së gatishmërisë së personave kompetentë nga secila
komunë për bashkëpunim, pyetësori në formë tabelare i`uështë dërguar përmes e-mailit.
Pas një kohe disa javore, këta respondentë i kanë kthyer pyetësorët me përgjigje poashtu
përmes e-mailit.

Sa i përket pengesave që kanë dalur gjatë procesit të mbledhjes së të dhënave, vlen të
përmenden tresi më kritike:
- Vënia në kontakt me personat kompetentë nëpër komuna. Është dashur t’i vizitoj
komunat disa herë, derisa i kam gjetur e-mailat adekuatë dhe numrat e telefonave në
mënyra të ndryshme joformale;
- Vonesa disa javore e kthimit të pyetësorëve me përgjigje. Respondentëve i`u kanë
dashur disa javë që t’i dërgojnë përmes e-mailit pyetësorët;
- Një pjesë e disa përgjigjeve pas rishikimit vihet në dyshim që të kenë saktësi të lartë.
Kjo, për shkak te pritëses së tyre për të dhënë përgjigje më të detajuara.
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Sa i përket çështjeve etike, jemi munduar sa më shumë që procesi i mbledhjes së të
dhënave të mos bie ndesh me protokollet e etikës së kërkimit shkencor, siç janë:
privatësia, konfidencialiteti dhe objektivizmi.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Në kuadrin e ambientit të sotëm menaxherial të institucioneve publike, në rastin tonë të
komunave Prishtinë, Fushë Kosovë, Preshevë dhe Bujanoc, kuadrot drejtuese zakonisht
ngarkohen me më shumë kompetenca që rezultojnë në fund me më shumë vendime.
Marrja e këtyre vendimeve të rëndësishme presupozon vlerësimin e drejtë tëtë gjitha të
dhënave objektive të komunës, në momentin e duhur. Pra, nga kjo pikëpamje, kontrolli i
brendshëm ka rëndësi të madhe.
Në bazë të intervistimit, është vënë re se në secilën komunë auditimi i brendshëm zënë
vend të rëndësishëm. Po ashtu, është vënë re që asnjë veprim administrativ dhe regjistrim
kontabël nuk lejohet të kompletohet vetëm nga një nënpunës, por çdo punë e një
nënpunësi duhet të plotësojë patjetër punën e një tjetri dhe të kontrollohet nga një i tretë.
Kjo dukuri është vërejtur në mënyrë specifike në komunën e Fushë Kosovës dhe
Prishtinës. Në këto komuna çdo aktivitet vendimmarrës në aspektin financiar dhe
kontabël menaxhohet dhe mbikëqyret nga organi më i lartë qendror, që është Ministria e
Financave. Kjo realizohet përmes aplikacionit PIP, që në fakt është sistem qendror
informacionesh për menaxhimin e financave publike. Ky aplikacion është i instaluar në
kompjuterët e Komunës së Fushë Kosovës dhe Prishtinës, ku nëpunësit regjistrojnë çdo
informacion financiar. Sipas auditorëve të brendshëm të këtyre komunave, këto të dhëna
dhe aktivitetet tjera financiare dhe kontabël raportohen në baza vjetore me kërkesë të
Auditorit të Përgjithshëm si institucion më i lartë auditimi.
Për dallim nga Komuna e Fushë Kosovës dhe Prishtinës, Komuna e Preshevës dhe ajo e
Bujanocit operojnë në bazë të dispozitave tjera ligjore që janë në fuqi në Serbi. Gjithsesi
këto dy komuna përdorin një sistem të ngjashëm informacionesh financiare dhe kontabël
me atë PIP të Republikës së Kosovës.
Njëra nga veçoritë që është e përbashkët për të katër komunat e intervistuara, është
vendosja vertikale në hierarkinë e pozitave, gjegjësisht në të katër komunat, auditori i
brendshëm raporton në mënyrë direkte te kryetari i komunës përkatëse. Kjo veçori mund
të perceptohet si gjëja e duhur, pasiqë çdo parregullsi e identifikuar nga auditori i
brendshëm raportohet direkt te kryetari i Komunës. Mirëpo, në rastin më të mirë do të
duhej që të ketë një subjekt shtesë në mes të këtyre dy subjekteve të lartpërmendura, në
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mënyrë që raportet të kuptohen më mirë, si dhe të jepen komentet apo vërejtjet e duhura
para se kryetari i komunës të merr vendime. Kjo do të duhej të bëhej me një arsye të
vetme, se kryetari i komunës mund t`i lexojë në mënyrë sipërfaqësore raportet duke lënë
anash detajet me rëndësi.
Një tjetër përparësi e përbashkët për të katër komunat është përdorimi i manualeve të
kontabilitetit të cilat përcaktojnë më tej procedurat kontabël.
Sa i përket mënyrës së raportimeve që bëhen, komuna e Fushë Kosovës, e Prishtinës dhe
ajo e Preshevës kanë një model të ngjashëm të raportimeve, gjegjësisht ekzistojnë
raportime periodike të nënpunësve që bëhen çdo muaj, ndërsa drejtorët raportojnë te
kryetari i komunës çdo tre muaj. Në të njëjtën periudhë kryhen raportimet e kryetarit në
kuvendet komunale. Në këtë aspekt, Komuna e Bujanocit aplikon në formë raportimesh
ditore, edhe ekstraktet ditore. Kjo shihet si një përparësi sa i përket raportimeve, po ashtu
është një lehtësim për auditorin e brendshëm që të krijojë raporte më të sakta dhe të
detajuara financiare duke u bazuar në pasqyrat financiare të dorëzuara nga nënpunësit
profesional.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Kuadri rregullator i funksionit të auditimit zhvillohet në linjë me direktivën e 8-të të BEsë, megjithatë funksioni i auditimit duhet të fitojë më shumë besueshmëri.
Cilësia e auditimit përkeqësohet nga kohëzgjatja e shkurtër e auditimit,evazioni fiskal,
etj.
Në disa raste audituesit nuk kanë pavarësi nga njësitë ekonomike që auditojnë. Ky është
një problem në vete që duhet elaboruar më tepër, sidomos ne vendin tonë ku kjo çështje
është mjaft e shprehur.
Sfidë në vete do të jetë funksionimi i mirëfilltë i auditimit të brendshëm në qeverisjen e
korporatave private të cilat akoma se kanë përvetësuar auditimin e brendshëm si
domosdoshmëri.
Në parim, auditimi i brendshëm do të jepte efektet e saj pozitive vetëm nëse do të
aplikoheshin udhëzuesit, standardet dhe procedurat e shkruara që janë konform rregullave
ndërkombëtare dhe standardeve ISO. Është dëshmuar se çdo devijim i mundshëm apo
lëshim që i bëhet këtyre udhëzuesve dhe procedurave do të rezultojë me një raportim jo
të drejtë, që do të ndikonte në mënyrë direkte në indikatorët tjerë të suksesit brenda një
kompanie, organizate apo korporate.
Si përfundim, mund të konkludojmë se auditimi i brendshëm është njëra nga shtyllat
kryesore për një institucion apo korporatë që synon të ketë sukses afatgjatë.
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